














Pak  Wan­sô  (1931­  ),  though  little  known  in  the West,  is  perhaps  the  most  notable 
female  author  currently  writing  in  South  Korea.  Her  works  have  not  only  received 
prestigious literary awards but have topped best­seller lists and, like Yi Ch'ông­jun and Yi 
Mun­yôl, writers who similarly enjoy both recognition for their literary skills and a mass 
following,  Pak  has  seen  her  fiction  successfully  adapted  for  screen  productions.  [1]  In 
Pak's  case,  however,  wide  popularity  (especially  among  a  female  audience),  taken  in 
combination  with  the  author's  own  gender,  have  produced  controversy  in  the  critical 
reception of her work.[2] If we grant that there exists a hegemonic ideology for women 
in Korea, and if, with Dianne Hoffman, who writes on blurred gender roles in Korea, we 









and  political  concerns  and  the  way  the  latter  sphere  impinges  on  the  former.  For 
example,  in  'Chippoginûn kûrôhke kkûtnattda'  (Thus Ended My Days of Watching Over 
the House, 1978), an ominous opening encounter with the authorities raises expectations 
of  a  story  of  externally­directed  political  protest,  but  leads  instead  to  an  incisive 
examination  of  politics  within  the  household  itself.  A  similar  narrative  strategy  is 




such as  female/male,  inside/outside, domestic/political  and private/public,[4] but these 
various  antitheses  interact  in  such  a  way  that  the  boundaries  between  these  spheres 
begin to fray. And although I would argue that this feature runs throughout Pak's short 
stories, in this essay I restrict my focus to four texts that share several characteristics: 
the  aforementioned  'Thus  Ended  My  Days  ...',  'Chogûman  ch'ehômgi'  (A  Small 
Experience,  1976),  'Chirôngi  urûmsori'  (The  Crying  of  An  Earthworm,  1973)  and 









reach out to comment on  larger social  issues, but  in such a way as to make the most 
meaningful  aspect  of  the  public  sphere  its  impact  upon  private  lives.  The  primary 




unusual  guest  has  arrived  at  her  home.  Though  ordinary  looking,  this  guest,  whose 

















over  domestic  space  outright,  but  also  to  control  the  emotional  responses  of  those 
within. Still, the pattern of opposition Pak portrays is noteworthy (and I will return to this 
point  later): although  the wife attempts  objections  to  this  eruption of  politics  into  her 
home,  the  husband  leaves  meekly  with  the  visitor,  offering  little  resistance  and  little 
expression  of  love  for  his  wife,  as  he  tells  her  not  to  worry,  to  take  care  of  his 
convalescing mother and to be sure to water his bonsai trees carefully. 
But  once  the  husband  has  left,  almost  exactly  halfway  through  the  story,  a  striking 
change occurs. The political plot and protest one might have been led to expect turns out 
to be a narrative blind alley; the text now moves in a radically different direction, and the 
rest  of  the  tale  focuses  not  on  the  husband  and  his  conflict  with  an  intrusive  and 
oppressive  government,  but  on  how  his  absence  effects  dramatic  changes  within  the 
household, most notably  in  the narrator's  interaction with her  senile mother­in­law.[1] 
Pak  here  gives  us an  incisive  look at domestic politics,  and  examines  unblinkingly  the 
dynamics of the triangulated relationship between wife, husband and husband's mother. 
And  although  there  is  certainly  an  entire  article  to  be  written  on  the  mother­in­law/ 
daughter­in­law  relationship  in  the  stories  of  Pak  Wan­sô,[7]  that  is  not  my  focus. 
Rather, I want to emphasise how, with the crumbling of the illusory boundary that had 
seemed  to  keep  the  political  sphere  from  intruding  into  the  household,  the  domestic 
realm  itself  now  becomes  politicised  and  becomes  the  site  of  power  struggles  that 
overwhelm in importance the government's intervention. 
The  narrator  finds  her  attempts  to  maintain  her  equilibrium  after  her  husband's 
departure  suddenly  interrupted by  an  outburst  from her mother­in­law, who  is  senile, 





has  long prevailed and has now been  thrown  into  turmoil  by  the dramatic  intrusion of 
public concerns into their private lives. Pak develops this notion of cultivated middle­class 
respectability  and  a  filial  piety  kept  up  for  appearance's  sake  through  a  sustained
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up  in  the middle  of  the  night  to make  sure  the  charcoal  stove was  still 
burning and keeping the living room warm. I felt no love for those plants, 
however. My husband was enthralled with  the bonsai, as  though Mother 
Nature's  essence  had  been  distilled  into  them,  but  I  had  no  interest  in 
these forcibly stunted trees beyond a touch of pity. 
One  day,  though,  I  received  a  strange  jolt  as  I  examined  the  pot 
containing  my  husband's  most  prized  pine.  The  tree's  branches  spread 
above  as  gracefully  as  those  of  a  lone  pine  standing  on  a  cliff,  but  the 
trunk  had  coiled  around  itself  like  a  snake.  These  agonised  twists  and 
turns were almost  certainly  the  result  of  the  tree's being  forced  to grow 
artificially.  Had  my  husband  also  been  grooming  his  family  into  a 
showpiece of calm and respectability as nothing more than a hobby? 
The  female  narrator  suddenly  becomes  aware  how  the  patriarch, whose  life moves  in 
public  space,  treats  the domestic  sphere much as he would an  item cultivated  for  the 
aesthetic consumption of those outside the household, with little regard to the unnatural 




external  pressures,  the  household  itself  begins  to  break  apart.  Meanwhile,  the  senile 
mother­in­law  shouts  out  raucous  complaints  for  the  neighbours  to  hear  about  the 
inadequate  meals  and  general  mistreatment  she  is  experiencing  at  the  hands  of  her 
daughter­in­law. Just as the public has inevitably become private, so we see a desire to 
make  the private  public.  In  a  climactic  argument  the  narrator gleefully  reveals  to  her 





trembled with  this  energising  sense  of  joy  ... My  days, which  had been 
empty without my husband, were now burgeoning with fulfilment. 
The  vacuum  produced  by  the  absence  of  the  male  is  filled  by  a  growing  sense  of 
empowerment for the wife and a willingness to allow repressed feelings to come to the 
surface.  Meanwhile  the  bonsai  trees  have  shrivelled  and  become  unrecognisably 
withered; one cold morning  the narrator  tosses  them out of  the house. Every day she 
finds  herself  "peeling  off  another  layer  of  the  wrapping  that  enveloped  [the  family's] 
former peace and respectability". Eventually  the husband  is  released from custody and 
returns, but it is apparent to the reader that a fundamental change has occurred within 
the household. The extended absence of the husband has produced an awakening in the 




see  in  the  curfew  a  political  situation  that  not  only  controls  the  movement  of  the 
populace,  but  also  affects  the  domestic  relationship  between  a  husband  and  wife.  In 
other words, the text immediately asks how what transpires in the public arena affects 
private lives. Implicit, too, is the gendered nature of this effect: we have a man located 









when  her  husband  is  singled  out  and  made  a  scapegoat  for  unknowingly  selling 
fluorescent lamps that have failed inspection. Once more, as in 'Thus Ended My Days ...', 
middle­class  respectability  is  shredded and  the husband's absence  from  the household 
forces  an  awakening  in  the  narrator.  However,  while  the  two  stories  exhibit  many 
similarities,  and  are  profitably  read  as  a  pair,  a  significant  difference  exists  between 
them: in 'Thus Ended My Days ...' the intrusion of politics into personal lives had led to 
the  narrator's  re­evaluation  of  her  relationships  within  the  private  sphere  and  to  a 
revolution of sorts at home; the story concentrates upon a woman who remains entirely 
within  domestic  space  throughout  the  story. Here,  on  the  other  hand,  the  collapse  of 
boundaries between political and domestic spheres forces the narrator to travel outside 
her  home  and  we  observe  her  interacting  in  a  public  setting.  'A  Small  Experience' 
portrays the narrator's reassessment of her relationship as a private citizen to the larger 
sociopolitical arena, a  relationship she had previously  regarded as  less precarious. The 
narrator's trips to the public prosecutor's building, where her husband is being held, and 
her  attempts  to  see  him  are  extremely  dispiriting.  What  most  catches  her  attention, 
however,  is  the other women who are waiting  to  see husbands, brothers or  sons who 





blue  clothes  of  the  prisoners  gives  way  to  a  realisation  that  she  too  is  the  wife  of  a 
prisoner.  The  portrayal  vividly  suggests  the  consequences  and  impact  of  masculine 
engagement within the public sphere upon women as representatives of the household. 
The  narrator,  considering  the  openness  of  these women about  the  potential  stigma  of 
having a family member in prison, later notes that "as no one is ashamed of her body in 
the bathroom, so nobody hid the offences of her husband or sons". This striking analogy 
demonstrates  how  resolutely  personal  'A  Small  Experience'  remains  despite  apparent 
political concerns: for the narrator, the manner in which the domestic troubles of these 
women as mothers, sisters or wives have been forced into public exposure is related to 
the  intimate  experience  of  bathing.  The  interior  of  the  household  is  laid  bare,  as  the 
autonomy of  the  female, and even the  female body,  is  linked to the public actions and 
crimes  of  the male. Connected, however, with  this  exposure  is  an  ironic  reversal:  the 
husbands  have  now  been  rendered  immobile  and  confined  to  a  small  physical  space 
outside  the  home;  removal  of  the  male  from  the  household  forces  these  women  to 
interact with the political sphere and they are seen to move about not within the home, 
but in an external setting. As in 'Thus Ended My Days ...', exposure and the renegotiation 





significant  ramifications,  and  it  is  no  longer  possible  for  the protagonist  to  regard  her 
world  in  the  same  way  again;  what  has  occurred  has  resulted  in  an  important 
transformation within her.  The narrator, herself  a writer, notes  that her  concerns with 
freedom of speech have yielded to a realisation that "the freedom that really matters is 
that the husband can come back home from work in the evening where his wife waits, 
welcomes him and yaps at him  from time  to  time". Her encounter with a government 
perceived  as  tyrannical  in  some  sense  causes  her  to  reaffirm  traditional  values:  once 
thrown  into a  situation where  her  household  collapses,  she  comes  to  feel  that  "under 
every roof in the world, it is the basic pattern of living that wife and husband meet and 







inside  necessarily  are  concerned  with  the  outside.  The  narrator's  experience  in
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Earthworm)  and  'P'omarûi  chip'  (House  of  Bubbles),  focus  more  specifically  on  the 
outside  as  represented  by  social  trends.  Both  stories  analyse  changes  in  a  woman's 
position  within,  and  attitude  towards,  the  household  as  a  result  of  various  aspects  of 
modernisation  in  Korea,  such  as  alienation,  consumerism,  emigration  and  the 
disintegration of the family, but the mood differs considerably in each text. In the 1975 
tale  'Crying  of  an  Earthworm',  Pak  displays  a  satirical  wit  reminiscent  of  the  noted 
colonial  period  author Ch'ae Man­shik who  lampooned  the mores  of  the day.  The  tale 
begins as the narrator offers a well­drawn portrait of her husband, a man who enjoys 
watching soap operas while gorging himself on sweets, and luxuriates in the trappings of 
late  twentieth­century  civilisation.  For  her  husband,  contemporary  life  is  a  wonderful 
thing. Imagining society from his perspective, she exclaims, "How convenient the modern 
world  is! Are  there any worries or problems  that  this world  cannot  take  care of?" The 
narrator,  however,  cannot  share  his  enthusiasm,  and  the  text  indicates  a  gendered 
response to social change: 
He  has  some  property  that  brings  income  regularly  and  has  healthy 




to  live  in  this  modern  world",  as  she  contemplates  such  contemporary  ills  as 
"contaminated food, illegal drugs, killer gases". Nonetheless she calls herself back from 




Korea as  "preserving and strengthening  the society as a whole against  the unwelcome 
incursion  of  the  'low  morality'  commonly  associated  with  developed  western 
societies",[8] but they also express a challenge to normative standards of behaviour: the 
narrator  desires  to  break  free  as  a  woman  from  the  trap  of  a  stifling  middle­class 
respectability  and  an  unfulfilling  marital  relationship.  After  a  particularly  uncultured 
comment from her husband about the superiority and economy of artificial over natural 
flowers, the narrator experiences the urge to visit the Namdaemun flower market. Here 







students  because  of  his  intemperate  attacks  on  the  corruption  of  the  post­Liberation 
period,  represents  for  the  narrator  the  casting  off  of  social  constraints.  She  fondly 
remembers the verve and power of his angry outbursts, which had the ability  to touch 
the heart of the listener, and how he "spoke of freedom and democracy as if he were a 
shaman  revering  his  own  guardian  spirit".  Pak's  work  again  shows  a  surprising 
intersection of domestic and political, as the narrator's longing for domestic escape now 
resonates with  the  teacher's  erstwhile desires  for  freedom and democracy. A woman's 
emancipation  from  a  confining  domestic  situation  and  a  people's  emancipation  from 
governmental domination are implicitly presented as analogous. But this meeting with Mr 
Lee  proves  extremely  disappointing  to  the  narrator.  No  longer  the  dashing  and 
blasphemous  young  teacher,  he  is  now  simply  an  ageing,  unsuccessful  businessman. 
Most stunning of all is his use of Japanese slang in conversation with her; as a teacher he 
had strictly  forbidden his students to use Japanese, dismayed at  the  lack of pride such
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linguistic  indifference  showed.  After  this  disheartening  encounter,  which  leaves  the 
narrator  feeling betrayed,  she  continues  to  seek Mr Lee out again and again,  virtually 
chasing after him, desperate to reawaken in him the man whose passionate attacks and 
curse­filled denunciations aimed a dagger at the rotten fabric of society and government. 




contemporary  society and show  the  clean side of  it". Ostensibly  the private  story of a 
woman's  attempt  to  assuage  her  personal  unhappiness,  her  exertions  nevertheless 
become  more  and  more  obviously  bound  up  with  issues  of  larger  import,  as  the 
significance of the narrator's struggle moves beyond her immediate situation to offer an 
indictment  of  an  increasingly materialist  and  alienating  world.  Once more,  public  and 




upon  returning  from  school  the  day  before:  his  teacher  has  announced  that  he  will 
denounce  to  the authorities  the parents of any  student whose honshik  (a  form of  rice 
mixed with other grains) is made improperly, so from now on she had better mix more 
barley  into  the  rice.  The  remark  is  certainly  meant  to  be  humorous,  but  it  is  also 
unsettling, not simply because of even an ironic suggestion that a teacher would accuse 
parents for an utterly trivial offence, but because the narrator notes that these are the 
first words her son has  said  to her  in an entire week. The opening,  then,  immediately 
portrays  considerable  strains both  in public  life and within  the home:  for  the  teacher's 





finds  no  stores  open  at  that  hour.  She  wanders  in  the  dim  twilight  among  deserted 
streets  and  anonymous  apartment  blocks,  pressing  valiantly  onward,  though  the 
headlights of oncoming cars seem to her like the glare of monsters that wish to attack 
her. The  impersonal and vaguely nightmarish character of  this new urban  life becomes 








for  her  daily  by  the  narrator  to wash  up  in,  and  she  complains  vociferously  that  it  is 
always too cold. The black humour does more than point to the elderly woman's senility 
here:  the mother­in­law  is  incapable  of  coping  with  or  understanding  the  rapid  social 









older people are  treated poorly,  purely  for  the  sake of a  son  from whom she  feels  so 
estranged? Her  feelings  of  distance  and  alienation  from her  husband  leave  her with a 
desire  for  infidelity  that  would  be  "sweet  as  honey  and  burns  like  fire",  a  striking 
expression, underscored by an unusual jingle in the Korean text ("kkul kat'ûn pujông, pul 
kat'ûn  pujông").  The  narrator  will  soon,  however,  have  the  opportunity  to  fulfil  this 
desire: she describes  in  flashback how  the previous week at an architecture exhibition 
she struck up conversation with an attractive student who stood beside his model home 
of  the  future, entitled  the  "bubble house"  (p'omarûi  chip) because of  its  round  rooms.
Gender, Politics and the Household in the Short Stories of Pak Wan­sô 
Stephen J Epstein 
She  then  invited  him  back  to  her  apartment. When  in  the  course  of  conversation  he 
reveals his deepest desire to serve as gigolo to a rich widow, the narrator immediately 
drops hints  that  she might be exactly  the  rich widow he seeks, and soon offers him a 
glass of Johnny Walker whisky from her husband's supply. Her behaviour is purposefully 
transgressive:  the  narrator  uses  precisely  this  signal  of  affluence  and  Americanisation 
that  has  been  brought  into  the  home  by  her  now  absent  husband  to  reject  him 
symbolically. Her utter lack of fulfilment in her marriage, sexual and otherwise, is further 
highlighted by her musings as she kisses the youth: "I wondered how warm and fragrant 
a man's breath would be after a  few glasses of  Johnny Walker". Before, however,  the 
intimacy proceeds too far, something startling occurs: the erotic interlude is interrupted 
by her son's arrival home from school. The reader  is  jolted anew into an awareness of 
how  striking  and  deliberately  provocative  her  action  is  to  normative  standards  of 
behaviour for women. The narrator arranges for the young man to return the next week. 




The narrator portrays  the encounter  in a  tawdry  light, and when the student's nervous 




encouraged to see  in this  realisation the metaphorical significance of  the story's name, 
but the narrator then experiences a sudden epiphany as she watches her would­be lover 
walk away. We now encounter a dramatic metamorphosis  in  the meaning of  the word 
"chip" (house) in the story's title that transforms its connotations from an actual physical 
structure  to  the  household  in  the  larger  sense:  she  realises  that  the  model  "bubble 
house"  drawn  by  the  student  refers  not  to  a  building  ("kônmul")  but  to  the  family 






bedrooms and  locking  their doors. At night the senile and  lonely mother­in­law shrieks 
like  a  ghost  ("kwishin  ch'ôrôm")  to  be  let  into  the  rooms  of  her  daughter­in­law  and 
grandson. She is depicted as a demon, a wailing spirit from a bygone era that, instead of 
peacefully dying away, haunts  the current world with unsettling reminders of  the past. 
One  cannot  help  but  pity  this  elderly  woman  crying  out  unheeded,  as  we  see  the 
responses of the younger generations: her son is absent, having virtually fled to another 
continent;  her  daughter­in­law,  addicted  to  sleeping  pills,  is  anaesthetised;  and  her 
grandson, wilfully oblivious, is deaf to her. A profound pessimism infiltrates the ending of 




of  my  analysis  often  corresponds,  as  we  have  seen,  to  a  division  of  masculine  and 













the  anch'ae  (the  interior,  feminine  sphere);  as  the  narrator  notes,  her  husband  even 
makes  "disparaging  remarks  about  men  who wanted  to  know  every  last  detail  about 
what  their  wives  did  at  home".  Pak,  however,  subjects  this  inherited,  traditional 
dichotomy  to  an  intense  scrutiny  that  lays  bare  tensions  and  ambiguities  in  this 
distinction,  and  the  eventual  blurrings  that  occur within  the  text become all  the more 
striking for the stark portrayal of antithesis here. In no case do Pak's female protagonists 
become  passive  prisoners  of  the  home.  If  they  remain  essentially  confined  within  the 


























being disappointed when  [she  is] actually  there".  Pak's  "Kyôul nadûri"  (Winter Outing) 
presents  us  with  a  protagonist  who  expresses  similar  longings:  she  tells  us  that  she 
"wanted to cast aside like worn­out shoes this life [she] had fashioned so perseveringly 







her  life".  Nonetheless,  she  cannot  turn  her  back  fully  on  social  propriety  and  remains 
concerned with what others think: "Would that really be so  immoral  that I wouldn't be 
forgiven?"  she  asks.  Likewise,  her  mother  has  stripped  away  the  various  layers  of 
respectability that envelop the family's existence, but she notes at story's end that she 
might even be willing to help her husband with the task of repackaging it. Perhaps most 
tellingly,  the  adulterous  desire  of  the  protagonist  in  'House  of  Bubbles',  despite  its 
confrontational  intensity,  remains  unconsummated.  But  even  if  these  women  find 
themselves  unable  to  negotiate  a  move  from  inside  to  outside  and  from  a  sense  of 
constriction  to a  sense  of  freedom with  complete  success,  no  less do we encounter  a 
series of crises involving male rule in Pak's stories.[11] Here we meet with a significant 
reversal  of  traditional  gender  roles  in  her  work.  In  contrast  with  the  recalcitrant, 
indomitable  spirit  of  the  wives,  the  husbands  capitulate  submissively  in  the  face  of 
obstacles  from  the  outside  and  act  at  times  as  meek,  passive  prisoners  to  external
Gender, Politics and the Household in the Short Stories of Pak Wan­sô 
Stephen J Epstein 
forces.  Indeed,  they  find  their  masculinity  or  autonomy  threatened  in  various  ways 
before their spouses: the narrator of 'Thus Ended My Days ...' watches as her husband 
degrades  himself  on  behalf  of  his mother,  while  the  narrator  of  'A  Small  Experience' 
witnesses  a  policeman  remove  her  husband's  belt  and  handcuff  him.  An  obvious 
spectacle of fragile masculine power also occurs in 'House of Bubbles', in which the lover 
is  rendered  impotent  and  subjected  to  the  narrator's  mocking  gaze.  The  blurring  of 
gender boundaries  in  this  set  of  stories  can even  lead  to  an overt  feminisation  of  the 




and  it  is precisely  this  absence of  the male  that motivates  female awakening. Sol Sun 
Bong's  translation  of  "Chippoginûn  kûrôhke  kkûtnattda"  ('Thus  Ended My Days  ...')  as 
'How  I  Kept Our House While My Husband Was Away'  brings  the male  figure  into  the 
English  title  and  makes  of  his  absence  a  crucial  presence.  As  we  have  noted,  the 
patriarch becomes all too literally imprisoned outside the home in both 'Thus Ended My 
Days  ...'  and  'A Small Experience'. The wife  in  the  latter  story becomes  temporarily a 
"pakkat chipsaram"  (an  "outside houseperson"),  if  I may coin  the  term, and she must 
continually negotiate trips between the domestic and public sphere, while her husband 
finds  himself  temporarily  confined  to  a  jail  cell.  'House  of  Bubbles'  also  presents  a 
missing husband: the narrator's spouse has even departed for a country that is distant 
both geographically and culturally. His abdication of responsibility  is viewed as virtually 
complete,  in  his  emigration  and  his  indifferent  treatment  of  his  mother,  and  he 
experiences  a  revolt  in  absentia.  Examples  of  absent  men  abound  in  Pak's  works: 
perhaps  the  most  striking  example  occurs  in  'Kû  salbôlhettdôn  narûi  halmikkot'  (A 
Pasque Flower on that Bleak Day), which represents an entire village from which the men 




gluttonous  slob. The narrator engages  the  reader's sympathies when she notes  that  "I 
felt sorry for myself having a fat middle­aged man as a husband who never gets tired of 
snacks and television soaps and takes hormone pills" The various collisions of public and 
domestic  discussed  above,  given  the  traditional  ideology  of  separation  between  these 
spheres,  inevitably  result  to  some  extent  in  collisions  arising  from  gender  difference. 










her husband. She notes with  resignation and anger  that  in his  letters  to her  from the 
United States, he addresses her simply by the non­intimate teknonymic "tongsôgi ômma" 
("Tongsôk's mother"), and never begins a missive with "saranghann anae" ("my darling 
wife")  or  "saranghann  nyông"  ("my  arling  ûnyông").  He  too  seemingly  displays  more 
concern for his mother than his wife, although the narrator remarks with bitterness that 
her  husband  can  hardly  be  regarded  as  a  filial  son.  Possibly  the  happiest  relationship 
between husband and wife  in any Pak short story occurs  in  'Nae kajang najong chiniin 
kôt' (My Very Last Possession). The narrator  is able to assert to her sister­in­law: "we 
may  have  married  through  matchmakers,  you  and  I,  but  we  hooked  up  with  pretty 
decent husbands, didn't we?"[13] But  there  is  a  telling poignance here: both of  these 
"pretty decent husbands" are dead. As a result of this underlying tension between men 
and women,  it  perhaps  comes as  little surprise  that we  find  little  suggestion of sexual 
fulfilment,  conjugal  or  otherwise,  in  Pak's  short  stories.  Diane Hoffman,  in  the  article 
cited earlier, has written that Korean society "traditionally tends to view sexual relations 
between healthy men and women as relatively unproblematic".[14] 14 Be that as it may, 





I  suddenly  found  myself  hoping  he  would  be  affectionate  toward  me  in 
front  of  the  stranger.  No  chance  of  that,  though: my  husband, with  his 
proper  upbringing,  never  ever  showed me physical  affection  outside  the 
bedroom. Still, I thought he really should touch me lovingly. There was no 





inner  sanctum,  but  the  slightest  move  into  the  public  realm  causes  this  intimacy  to 















a withholding of a part of himself.  The  sexual metaphor  is  a particularly powerful  one 
here: the husband, representative of the outside, may penetrate the interior ­ in multiple 
senses  ­  but  he  is  unwilling  to  allow  himself  to  become  truly  part  of  it,  once  he  has 
fulfilled his  responsibility  in ensuring the continuance of  the male  line.[15] Conclusion 
The foregoing analysis of the intersection of male and female and public and private in 
the short stories of Pak Wan­sô corroborates Kyeong­Hee Choi's work on Mother's Stake 
I,  in which  she demonstrates  that  although  in  that novella Pak  "appears  to have  little 











determined  by  what  occurs  outside  the  home,  that  she  portrays  the  public  sphere  so 
insightfully. All  the  stories discussed above  resist  allegorisation; attempts  to site  them 






Korea  experienced  during  his  rule.  The  private  cannot  escape  the  public,  and  the 
personal is always political; every household is simply one of many. In Pak's fiction what 
happens within the confines of the home is never insulated from what occurs outside.
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National Commission for UNESCO, ed., (Seoul: Si­sa­yong­o­sa, 1983), pp. 57­70; 'The Crying of An 
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